STRUCTURED ABSTRACT
In 1908, together with the declaration of Constitutional Monarchy II, many journals and newspapers were published. These periodicals become the voice of people clustered around various ideologies. Islamist journals, which favor a traditionalism and being led by Sırât-ı Müstakîm during the Constitutional Monarchy II period, İctihâd ve Bilgi Mecmuası which advocates positivism, journals which favor Turkish nationalism in the Türk Yurdu line, İştirak which is dominated by socialist ideas, Felsefe journal which stands out with modernist and materialist views are the reflections of idea movements in the magazines.
Islamism is the most effective and the most broad-minded idea of the Constitutional Monarchy period. Advocates of this movement carry their speeches from the stages of politics to the mosque minbars and from here on to the columns of the periodicals in order to prove that Islam does not impede progress. Besides Sırât-ı Müstakîm, Sadâ-yı Hak, Mahfil, Beyân al-Hak, Cerîde-i Sûfiye, Ceride-i Ilmiye, Cihan-i Islâm, el- Medâris are the first ones to come to mind on the Islamist line. El-Medâris, which is among these journals, defines itself as a religious, scholarly, literary, social, and philosophical journals. The journal, which means literally "medrese", has the purpose of serving the interests of the students at the Islamic medrese.
el-Medâris is a journal with an Islamic line, but it also includes the works of the litterateurs belonging to different ideologies. In the texts on
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Volume 11/17 Fall 2016 the agenda, personal, religious, political-military, social events are added to the religious contents of the literary texts while emphasizing more religious matters. On the one hand, there are artifacts that have touched the old, and on the other side, literary genres which turn their faces to the new found a place among the pages of the journal. So much so that, in the issue titled as "small story" ("küçük hikaye"), we can see"menakbnâme" has its place in the issue. In one issue, the work of Tevfik Fikret, in the other issue the work of Mehmet Akif is presented. While reading a Persian "na'at" and its translations in one issue, it turns out that a translation of a poem by Viktor Hugo is encountered in another issue. El-Medâris makes it necessary for us to study this structure which suddenly penetrates into the literary conception of the age. The study will attempt to discuss the literary panorama of 1913 through the el-Medaris example. For this purpose, the literary material in the journal is shown with a table at the end of the article, and the traces of the said polyphony and the search in literary genres are followed.
There are 46 poems, 2 proses, 3 stories, 2 articles, 3 essays and 1 critic text in el-Medâris journal. To be understood, the literary content of the journal is based on poetry. 46 poems are published in el-Medâris pages. Thirty-two of them are in Turkish, thirteen in Persian and one in Arabic. Turkish poems published in the magazine generally have religious, personal, military and social content. As seen in the table at the end of our work, poems were also tried to be classified in terms of verse forms. The religious content poems are about praying to Allah, praising the Prophet, advocating Islam, introducing the features of the Ramadan. In social content poems, the feeling of compassion and death are dominant. In the case of personal content poetry, there is a tendency towards nature. Political poems are related to the state of the Ottoman State at the time. The liberation of Edirne from enemy occupation has been the subject of many poetry.
In the el-Medâris journal, there are two prose examples with a "poem" note on it. These works, which we have described as prose poetry, deals with the issues of the country, in parallel with theloss of the Ottoman State landsduring the Constitutional Monarchy II, together with the elements of nature.
There are three stories in el-Medâris. Two of them tell the story of veil, one tells the village life and indirectly the concept of military. The three stories we have studied include people around a technically simple case. The stories titled "İki Arşın Bir Çarşaf", "Tesettür-i Nisvân Aleyhinde..," does not include time, space descriptions and analysis of individuals. In the story of "Soluk Yapraklar", a detailed village depiction is included. In three stories, individuals show type-specific features. The bride and mother-in-law, especially in the "Two Archines, a Bed Sheet", are examples of opposite characters of a contemporary modernist and a traditionalist type. It is obvious that two stories about veil are also stories with a thesis.
In the el-Medâris journal, there are two articles that are included in the limits of literature, as well as articles on the political, social, cultural life and its issues of the period. Both of these articles are about poetry. One of these is the article bearing Tevfik Fikret's article titled "Lisan-iŞi'r"
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Volume 11/17 Fall 2016 which was previously published in Servet-iFünûn. In the article entitled "What is Poetry?" Of Ahmet Reşit Rey who uses the signature of H. Nazım, it is seen that the special features of poetry are emphasized.
There are three articles in the el-Medâris journal that can qualify as essays. The article entitled "Nidâ-yı Kin ü Vahşet" bearing the sign of Ali Rıza was written for a close relative of himafter his death. The author also expresses sadness since Edirne is under Bulgarian occupation. These two are about the pain of death. As we have seen in the form of poetry, the influence of military and political issues of the age on the literary texts is also noticed in the essay.
The criticisms in the el-Medâris journal can be classified under two types. One of these is a response to the writings which are written in other journal and newspapers, and the other is directed at applications related to issues that concern society. The only article that qualifies as the second type of writing, is the article entitled "Ramazan ile Tiyatrolar Kâbil-iTevfikmidir?" written by Mehmet Behçet [Perim] with the signature Şehsuvarzade. In this article, in which the theaters and the players are criticized, it is emphasized that people must be together in a mourning mood and create a strong spiritual atmosphere in such a time that the Ottoman Empire is in a war.
As emphasized in the expressions under the heading of the journal, el-Medâris, which has a religious-literary content, contains texts in which literary forms, both reflecting species of classical style and reflecting new searches, are preferred. Especially poetry examples in the magazine are remarkable in this respect. In addition to the Persian poems which have all the identities of classical poetry, there are also poems which have different elements in terms of verse form which develop around a certain subject. Poems have religious, personal, social, military content. Religious content poems are about praying to Allah, praising the Prophet, advocating Islam, introducing the features of the Ramadan. In social content poems, the feeling of compassion and death are dominant. In the case of personal content poetry, there is a tendency towards nature. Political poems are related to the state of the Ottoman State at the time. The liberation of Edirne from enemy occupation has been the subject of many poetry. Another dimension of this diversity that has been identified in terms of the subject can be said for the writer's staff. Despite its Islamic line, the works of poets belonging to different ideologies such as NigarHanım, Cenab Şehabeddin, Riza Tevfik, İsmail Safa and Mehmet Akif which are published in different magazines, find place in the pages of El-Medâris.
el-Medâris has rich contents in terms of verse specimens as well as prose types. Small story and "menakibname" titles are at the same issue of the journal. Even this is an indication that the journal had a wide range of perspective. Social issues are handled literally in the stories of the journal. The controversy about veil was answered by taking the experience of story heroes as center. On one hand, the life of the village was discussed in the eyes of an engaged couple while in the other hand information about military conditions is given.
Two articles of journal which is about literature are poetry. These are about the remarks of Tevfik Fikret and of H. Nazim on poetry. Fikret
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/17 Fall 2016 pointed out the importance of style in poetry, and H. Nazim emphasized the definition, scope and subjects of poetry. In the texts that we can characterize as an essay, personal sensitivities, especially death, are written. In the only text that can be shown as an example of literary criticism, it has been criticized that theatrical plays are played during wartime.
The influence of the social and political developments on the literary content of el-Medâris is observable. The affairs of Constitutional Monarchy II period are encountered as poetry, story, prose, essay, or a criticism. Sometimes a story in the journal was instrumental in expressing convictions, even for some which require a law to be issued at the time, about a political situation. Sometimes a poem is a critique of an article which is written in another magazine. Even though the emphasis of patriotism takes placein the most personal texts, nature makes it possible for poets and writers to withdraw themselves from the sad atmosphere and to be directed to their inner world. This situation is important both in seeing how the el-Medâris journal reflects the characteristics of the period and how the literary texts are influenced from the agenda of the period.
Keywords: Periodical Publishing of the Period of Second Constitution, Literary-Religious Journal, el-Medâris, Literary Content.
Giriş
1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Osmanlı coğrafyasında pek çok dergi ve gazete yayın hayatına atılır.
1 Bu süreli yayınlar çeşitli ideolojiler etrafında kümelenen insanların sesi olur. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu duruma çözüm üretmek isteyen aydın ve bürokratlar "Bu devlet nasıl kurtulabilir?" sorusuna cevap ararlar (Tunaya, 1988: 9) . Bu dönemde süreli yayınlar, devrin siyasî yapısına etki eden Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük, adem-i merkeziyetçilik, sosyalizm akımlarının savunulduğu birer propaganda aracına dönüşmüştür. Nitekim II. Meşrutiyet "her türlü düşüncenin, Doğu'dan ya da Batı'dan kaynaklanan her türlü akımın yazıya dökülüp kamuoyuna serbestçe sunulduğu bir dönem" (Koloğlu, 1981: 91) dir. Meşrutiyet'in ilanı ile kendilerine düşünce hürriyeti tanınan "II. Meşrutiyet Devri ediplerinin hemen hepsi Türkiye'deki siyasî hayatın içindedir" (Polat, 2005: 27 (Toprak, 1981: 126-132) .
İslamcılık, Meşrutiyet döneminin en etkin ve en geniş kesime hitap eden fikir cereyanıdır. Bu akımın savunucuları, İslamiyet'in "mani-i terakki" olmadığını kanıtlamak amacıyla siyaset kürsüsünden cami minberlerine buradan da süreli yayınların sütunlarına nutuklarını taşırlar (Tunaya, 1988: 10) . Sırât-ı Müstakîm'in yanısıra Sadâ-yı Hak, Mahfil, Beyânü'l-Hak, Cerîde-i Sûfiye, Cerîde-i İlmiyye , Cihan-ı İslâm, el-Medâris İslamcı çizgideki ilk akla gelen dergilerdendir (Gürsoy, 1991: 37 el-Medâris, İslamcı çizgide bir dergi olmasına rağmen farklı ideolojilere sahip ediplerin imzalarını hâvi olması bakımından dikkat çekicidir. Bir tarafta "eski" ile rabıtasını koparmamış eserler, diğer tarafta yüzünü "yeni"ye dönmüş edebî türler mecmuanın sayfaları arasında yer bulur. Öyle ki "küçük hikâye" üst başlığı görülen sayıda, "Menâkıb-ı İmam-ı A'zam"a da rast gelinir. Bir sayıda Tevfik Fikret'in başka bir sayıda ise Mehmet Akif'in eseri sunulur. "İran Şahlarından Biri"ne ait Farsça "Na't-ı Resul"ü ve tercümesini okurken hemen akabinde, Viktor Hugo'nun Sen nehrinde boğulan kızı için 1844'te yazdığı şiirinin çevirisi karşımıza çıkar. el-Medâris, devrinin pek çok edebî anlayışına nüfuz eden bu özellikleriyle ayrı bir dikkati zarurî kılar. Çalışma ile 1913 yılının edebî panoraması el-Medâris örneği üzerinden ele alınmaya çalışılacaktır. Bu amaçla dergide yer alan edebî malzeme, makalenin sonunda yer alan bir tablo ile gösterilmiş, bahsedilen çok sesliliğin ve arayışın edebî türlerdeki izleri takip edilmiştir. (Ferhatoğlu, 2013:100-101 
II. Meşrutiyet döneminde el-Medâris
el-Medâris Dergisinde Edebî Türler
el-Medâris dergisinde kırk altı şiir, iki mensur şiir, üç hikâye, iki makale, üç deneme ve bir tenkit türünde metin mevcuttur. Anlaşılacağı üzere, derginin edebî muhtevası nazım üzerine kurulmuştur. Bu sebeple çalışmamızda, edebî türlerin tasnif ve değerlendirmesine şiirle başlanmıştır. Makalemizde nesir türleri sınıflandırılırken: "şiir" notu düşülmüş nesirler mensur şiir, "küçük hikâye" üst başlığı taşıyan metinler hikâye, edebî bir konuyla ilgili bilgi verme amacı taşıyanlar makale, "zihnî bir gayret ve tefekkür"ün hâkim olduğu metinler deneme (Okay, 2010: 76) , edebiyatın sınırlarına giren bir mesele hakkındaki eleştiriler tenkit (Polat, 2005: 14) başlıkları altında tahlil edilmiştir. Nesir tefrikalarında ise menakıbnâme, sahâif-i tarihiyyeden, latife yahut tefrika ifadeleri taşıyan metinler ele alınmıştır.
Şiir
el-Medâris sayfalarında kırk altı şiir neşredilmiştir. Bunların otuz ikisi Türkçe, on üçü Farsça ve biri Arapçadır. Dergide yayımlanan Türkçe şiirler genel itibariyle dinî, şahsî, askerî ve sosyal muhtevaya sahiptir. Çalışmamızın sonunda yer alan tabloda görüleceği üzere şiirler, nazım şekilleri bakımından sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Dönem itibariyle şairlerin "yeni" arayışları, nazım biçimlerine de aksetmiştir. Bu sebeple dergide yer alan bazı şiirlerin nazım şekilleri tespit edilememiştir. Dolayısıyla bu inceleme el-Medâris'te hem divan şiirinin nazım şekilleri olan gazel, mesnevinin hem de sone gibi Batılı nazım biçimlerinin bir arada yer aldığının görülmesini sağlamıştır. Dize sayısı eşit olmayan bentler, şiirin konusuyla alakalı başlıklar, mahlassız şiirler yeni Türk şiirinin nazım biçimlerinin özellikleridir (Dilçin, 2013: 267) . el-Medâris'te bu özelliklere sahip şiirlere de rastlanır. Ayrıca Bursa'dan Erzurum mebus-ı esbakı Hacı Şevket imzasıyla yayınlanan Farsça şiirler gazel nazım şekline sahiptir. Bu şiirlerde şair son beyitte kendi adı/mahlasını da anarak divan şiirine ait unsurları devam ettirir. Şekil bakımından görülen bu çeşitlilik muhtevada da karşımıza çıkar.
Dergideki dinî muhtevalı şiirler, İslamiyet'in açıklanmasına ve müdafaasına yöneliktir. Bu tür şiirlerden ikisi İsmail Safa'ya aittir. Mesnevi nazım biçiminde yazdığı "Müslümanlık" şiirinde İsmail Safa, İslam'ın hususiyetlerini ve imanın letafetini kaleme alır. Müstezad şeklindeki "Kitabullah" şiirinde ise ayetlere telmihler yaparak Kur'ân-ı Kerim'i anlatır. İlahi kitabın "fesâhat ve belâgat ve bir de i'câz yönünden nasıl bir kitap olduğunu, muhtevasının nelerden ibaret olduğunu işlemeye" çalışan İsmail Safa, bu şiiri Haşr Suresi'nin yirmi birinci ayetine atfederek yazmıştır (Şener, 1992: 41) .
"Bir şâhika bâlâsına inseydi Kitâb'ın Ey Kâhir-i Mübdi', Eylerdi serâpâ cebeli havf-i itâbın
Hâşî, mütesaddi'." (İsmail Safa, Kitabullah, 1329: 39) Yukarıdaki mısralarda, Allah'ın hitabının korkusuyla dağların baştan ayağa dağılıp parçalanacağı anlatılır. Nazım türü bakımından dinî içerikli türler arasında yer alan bir diğer şiir, Kasım Şükrü imzasını taşıyan "Nimet-i Resûl" başlıklı na'ttır. Dergideki tek Türkçe na't olan bu manzûmenin birkaç beyiti aşağıda dikkatlere sunulmuştur:
"Sen gibi yok rütbe-i bâlâya şâyân yâ Resûl Çün habîb etdi seni evvel Rabb-i Mennân yâ Resûl Rehberin Cibrîl-i Ekber sidrede kaldı hemân Şânına ehl-i semâvât oldu hayrân yâ Resûl
……
Arzu eyler visâlin işbu şükrü kem-terîn
Kıl visâlinle anı mesrûr u şâdân yâ Resûl" (Kasım Şükrü, 1329: 238) Gazel nazım şekli ile kaleme alınmış bir na't olan bu şiirde; Hz. Peygamber'in Allah katındaki rütbesinin yüceliği, Allah'ın habîbi olması, Cebrail dahi Sidre'den öteye geçemezken onun huzur-ı izzete davet edilmesi, ins ü cinnin sultanı ve âlemlere rahmet olması mısra mısra işlenir. Son beyitte ise şair Hz. Peygamber'e kavuşmak arzusunu dile getirir. 
Nûra gark oldu cevâmi serteser:
Her minâre oldu gûyâ bir kamer.
Eyliyor takdîs seni işte felek:
Koşmada tebrîke cümle melek.." (İbrahim Rıfkı, 1329: 206) İhsan Ali Rıza imzasıyla "İctihâdçılara" notuyla yayımlanan "Feryâd" şiiri, İctihat gazetesinde Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişini konu alan yazıyı eleştirir.
6 Dinî muhtevaya sahip (İhsan Ali Rıza, Feryâd, 1329:222) Milletin kurtuluşunu dine tutunmakta bulan İhsan Ali, "Gençlik 'Hitâb'" başlıklı şiirinde de İslamiyet'i müdafaa eder. İslamiyet'in terakkiye mani olduğu, Müslümanların tembel ve miskin olduğu yönündeki istihza taşıyan ifadelere karşı, aşağıdaki beyitler birer cevap mahiyetindedir:
"Müslüman tembel imiş… Din mi buna sâikdir Dînim el-hak çalışın âyetini nâtıkdır Sorayım pisliği sevmiş mi acep bir kere hiç
Dînim her dem bize etmez mi nezâfet tervîc" (İhsan Ali Rıza, Gençlik 'Hitab', 1329:79) İhsan Ali Rıza, Batı'ya özenen gençliği; "neşve-i cevvâliyet", vatanı kurtaracak "şu'le-yi ümîd", nefsini anlayacak "müdrike" bakımından eksik görür. Gençlere verdiği şu öğütle şiirini tamamlar: "Nerde varsa alalım hür olarak biz hikmet/ Çünkü âmir oluyor hep bunu İslâmiyet". Bu mısralardan anlaşılacağı üzere İhsan Ali, İslamiyet'in ilim ve fenne karşı olmadığına aksine bu arayışı âmir olduğuna kanidir. İhsan Ali'nin savunduğu bu düşünceler, Mehmet Akif'in Müslümanların yozlaşmasını, İslam dininin yanlış anlaşılmasını ele aldığı şiirlerini akla getirir. Nitekim el-Medâris 'in beşinci sayısında yer alan İhsan Ali'nin "Gençlik 'Hitâb'" şiirinden bir sayı önce Mehmet Akif'in "İntâk-ı Hak" şiiri yayınlanır. Daha önce Sebîlü'r-Reşâd dergisinde yayınlanan bu şiir, Safahât'ın üçüncü kitabında yer alır ve "Bir yığın kundakçıdan yangın görenler milleti" mısralarıyla başlar. Bakara Suresi'nin 11-12. ayetlerinin 7 serlevha edildiği bu şiirde, "fesâd ve ıslâh" kavramları dikkat çeker (Şengün 2007: 112) . Mehmet Akif, toplumu ıslah etmek isteyen fesatçıların dini bir engel olarak gördüklerini söyleyerek şu mısra ile onlara cevap verir: İhsan Ali'nin "Gençlik 'Hitâb'" şiirinde gençlere çalışmayı öğütlemesi Mehmet Akif'in eserleriyle bir arada okunmalıdır. Akif'in "Küfe", "Durmayalım!", "Alınlar Terlemeli", "Yeis Yok!" gibi şiirlerinde vurguladığı çalışmaya ve tevekkül etmeye dair düşünceleri; İhsan Ali'nin manzumelerinde de karşımıza çıkar.
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Volume 11/17 Fall 2016 el-Medâris, dinî muhtevaya sahip şiirler yanında şahsî duygu ve düşüncelerin konu edildiği şiirlerden de örnekler sunar. Tabiatın verdiği ilhamla yazılan şiirler arasında Halil Fehmi'nin "Nücûm-ı Müstehzî", Müderriszâde H. Ziyaeddin'in "Mehtâb", İbrahim Rıfkı'nın "Bülbüller Öterken" ve "Düşündüm", Faik Ali'nin "Mayıs Akşamları" ve Rıza Tevfik'in "Issız Geceler" adlı eserleri sayılabilir.
Şahsî muhtevalı şiirlerde tabiata dair ilhamın etkisi barizdir. İbrahim Rıfkı, "Bülbüller Öterken" adlı şiirinde sevgiliye birlikte "âlem-i mehtâbı" seyre çıkmayı teklif eder. Tabiatla alakalı bütün tabloların; kuşların, kelebeklerin, sahilin, sahranın, kamerin dahi sevgiliyi andığını belirtir. Eşya "bülbüllerin elhânını dinler iken" sevgiliden de kendisini yâd etmesini ister (İbrahim Rıfkı, Bülbüller Öterken, 1329: 140-141 Ziyaeddin, 1329: 190-191) . Halil Fehmi'nin "Nücûm-ı Müstehzî" şiirinde, gecenin yerdeki ve gökteki tesirleri şiirleşir. Şair; "gurûb eden şemsin la'l-i nikâbı" semadan çekildiğinde, gecenin ihtişamlı gölgesinin bütün âleme matem okuduğunu ve bu görüntünün kendisiyle alay ettiğini ifade eder (Halil Fehmi, Nücûm-ı Müstehzi, 1329: 190) . Bahsi geçen şiirlerde hissedilen tabiat, eşya ve varlığa dair tefekkür, İbrahim Rıfkı'nın "Düşündüm" başlıklı şiirin temel konusu olmuştur:
"Bir gün oturup hilkat-ı eşyâyı düşündüm Son merhale-i ömrü, bu şehrâhı düşündüm Halk ile Hakk'ı, lütf ile ma'nâyı düşündüm
Âsûdegî kalbe rızâ-hâhı düşündüm" (İbrahim Rıfkı, Düşündüm, 1329: 108) Şahsî muhtevaya sahip şiirler arasında ölüm duygusunun işlendiği şiirlerden de bahsedilmelidir. Dergide Farsça şiirleri yayımlanan Erzurum mebus-ı esbakı Hacı Şevket, "Mersiye" başlıklı şiirini kız kardeşinin ölümü üzerine yazar. İbrahim Rıfkı, "Bir Nevhâ-yı Kalb" şiirinde ölümün ardından duyulan acıyı anlatır. Şairin "Size geldim bu gün işte, budur elbet dileğim/ Açınız kabrinizi ey pederim, anneciğim!" (İbrahim Rıfkı, Bir Nevha-yı Kalb, 1329: 175) mısraları, annesine ve babasına duyduğu özlemin mısralara dökülmüş hâlidir. M. Mermi imzasını taşıyıp "Kardeşim Halil Fehmi Bey'e" ithafıyla yayınlanan "Gaybûbetin" şiiri de bu kategoride değerlendirilebilir. Şair, şahsî hassasiyetleri aşağıdaki mısralarda şu şekilde dile getirir: el-Medâris dergisinde, Avrupa'yı eleştiren bir şiir de bulunur. Halil Fehmi imzasını taşıyan "Kanlı Muhit" şiirinde, Batılılaşmayı savunanlar tarafından "medeniyetin merkezi" olarak görülen Avrupa; mülevves, zulümkâr, esaret kucağı sıfatlarıyla anılır. Feryat ve figan ile acı çekilen bu muhitten yurda dönüş ise "rahîm-i validenin sîne-yi şefkatine" dönüşür.
"Dolaşırım ağlayarak ben o gurbet yolunun Bu zehirli sîne-i zulmünde perişân; Efgânımı duydurmak için o zulümkâr Avrupa'nın Koşuyordum afâkına bağrımda dolu kan (…) Geliyordum o esaret kucağından Süzülürken ah o güzel vatanım
Çekilen süngüler üzerinden…" (Halil Fehmi, 1329:94) "Kanlı Muhit" şiirinde hissedilen vatan vurgusu, millî bir duyuşun öncüleri olarak kabul edilebilecek köy temalı şiirlerde tezahür eder. Gün Doğdu imzasını taşıyan "Köy Akşamları" şiirinde yıldızlar, günün bütün ışıkları silindiğinde, ormandan yorgun dönen köylü kadınlarının gözlerine benzetilir. Hilal, gecenin dargın sislerinde esmer ağaçların dallarında uyurken şu nidâ işitilir: "Ve söyler ki: ey Türkoğlu gözlerini parıldat./ Bana karşı çekilecek kargıları kır ve at," (Gün Doğdu, 1329:120) . Trablusgarb ve Balkan Savaşları'nın cenderesinde yazılan köy tasvirlerinin olduğu bu şiirdeki hamasî söyleyiş, millî edebiyat cereyanının bir yansıması olarak okunabilir (Çetişli, 2016 
Tebrîk-i iftihârın!" (İhsan Ali Rıza, Ah Edirne, 1329: 188)
Edirne'nin kurtuluşu el-Medâris müellifleri için milleti harekete geçirip kenetleyecek bir ruh oluşturma vasıtası olarak tasavvur edilmiştir. "Edirne'ye gönlümüz üftadedir" (İhsan, Ali Rıza Edirne'yi Ziyâret, 1329: 239) ifadesiyle dile getirilen bu ruh, eski Erzurum mebuslarında Hacı Şevket'in "Güzel Edirne" şiirinde "Osmanlılığın şânı" olarak açıklanır:
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"Sensin bütün Osmanlıların cânı Edirne Sensiz olamaz mülkümüzün şânı Edirne
Osmanlılığın şanlı nigehbânı Edirne" (Şevket, 1329: 189) el-Medâris'teki şiirlerde II. Meşrutiyet dönemi dergilerinin ortak gündemlerini görmek mümkündür. "İstanbul'un kapısı" olarak görülen Edirne'nin işgali ve düşmandan geri alınması bu duruma örnektir. Nitekim bu sevinç birlik ruhunu tetiklemiştir. "Güzel Edirne" şiirindeki "Osmanlılık" ifadesine bu dikkatle bakmak gerekir.
el-Medâris'teki Farsça şiirlerin muhtevası da Türkçe şiirlerle benzer özellik gösterir. Erzurum mebus-ı esbakı Hacı Şevket imzalı Farsça şiirlerden; dinî muhtevalı "Na't-ı Resul", "Bir Gazel-i Rindâne"; şahsî hislerin anlatıldığı "Ah Sehergâh", "Firak-ı Cânân"; vatan temasının işlendiği "Neşide-i Vatan", "Vâveylâ" bu duruma örnektir.
Ayrıca dergide daha önce eserleri farklı yerlerde yayınlanmış ediplerin eserlerinden örnekler sunulurken Sebîlü'r-Reşâd'tan Mehmet Akif'in yanı sıra Rıza Tevfik, Cenab Şehabeddin, H. Nazım gibi Servet-i Fünûn şairlerinin seçilmesi devrin edebî muktesabâtına eşit mesafede durulduğunun göstergesidir. Bir yanda İsmail Safa'nın dinî eserlerine yer verilirken diğer yandan Nigar Hanım'ın şahsî muhtevalı şiirinin olması bu tasarrufun bir başka tesiri olarak değerlendirilebilir.
Mensur Şiir
el-Medâris dergisinde, üzerine "şiir" notu düşülmüş iki nesir örneği vardır. "Nesir disiplininde hayal gücünün şairane bir şekilde ifade alanı" (Okay, 2010: 76) (Doğdu, Marmara'ya Karşı, 1329: 108) .
Yazarın baktığı günden ise Marmara denizinin ve kıyılarının tehlike altında bulunduğu sezilir. Ancak yazar, ümitvar bir edayla Marmara denizine; "Ağlamayınız, bekleyiniz ey acı sular!.." diye hitap eder ve "biliniz ki yapraklar dökülmüş, kuşlar uçmuş, yuvalar dağılmış, gök sağır, sahiller dilsiz değildir…" sözleriyle mücadele ruhunu ortaya koyar (Doğdu, Marmara'ya Karşı, 1329: 108) .
II. Meşrutiyet döneminde yeniden rağbet kazanan mensur şiir, önceki temaların yanı sıra "tabiatı ve kâinatı sezgiyle kavrama ve duyguların psikolojik tahlil denemeleriyle zenginleşmiştir" (Okay, 2010:76) . Görüldüğü üzere el-Medâris'te yayınlanan mensur şiirlerin ikisinde de vatanın bulunduğu durumu anlatmak için tabiata dair unsurlardan yararlanılmıştır. Zira tabiat da vatan mefhumumun somut unsurlarından birisidir. Müellifler tabiatı konuşturmak suretiyle vatanın mevcut halini tablolaştırmıştır.
Hikâye el-Medâris'te "küçük hikâye" başlığını taşıyan üç hikâye bulunur. Bunlardan ikisi tesettür meselesine dairken, üçüncü hikâye köy hayatını ve dolaylı da olsa askerlik koşullarını anlatır. Halil Fehmi imzasını taşıyan "Tesettür-i Nisvân Aleyhinde..," başlıklı hikâye, iki mektep arkadaşının tesettür hakkındaki farklı kanaatlerinden hareketle yazılır. Okul yıllarında birisi, kadının sosyal hayata dâhil olmasını diğeri bu düşüncelerin aksini savunur. Birisi eşini arkadaşlarıyla tanıştırmak, sosyal hayata dâhil etmek, onunla gezip eğlenmek ister diğeri ise eşinin evinde çocuklarıyla yaşaması düşüncesindedir. Mezun olduktan sonra tesettür aleyhinde fikirleri olan "Avrupa'ya ikmâl-i tahsile"; diğeri yaralı vatanının "tedavisi için Balkan iline" gider. Yıllar sonra bu iki arkadaş bir tren seyahatinde karşılaşırlar. Bu süreçte ikisi de evlenmiş; tesettürle ilgili fikirleri çerçevesinde eşlerinin hayatlarına müdahil olmuşlardır. Tekrar karşılaşmanın verdiği heyecanla sohbet ettiklerinde hikâye kahramanı arkadaşını keyifsiz bulur, "bedbaht" arkadaşının sergüzeştini öğrenir. Tesettür aleyhindeki gencin evliliğinden kısa bir süre sonra tayini çıkar ve İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalır. Eşinin ısrarına rağmen onu İstanbul'da bırakır. Bir müddet sonra eşinden aldığı mektupta şu cümleler yazılıdır: İstanbul'a, bâb-ı meşîhata koşuyorum, dedi.." (Halil Fehmi, Tesettür-i Nisvân Aleyhinde..., 1329: 54) Tesettürü savunan hikâye kahramanı, arkadaşının aldatılmasına ve boşanmak zorunda kalacağına çok üzülür. Hikâyenin sonunda, "tesettür-inisvân aleyhdârı kendi kimsesizliğiyle ağlarken" diğer hikâye kahramanı mutlu ailesine kavuşmak için can atar. M. Âkil imzasını taşıyan "İki Arşından Bir Çarşaf, Yenilikler İçinde" adlı hikâye iki tefrika halinde yayımlanır. "Yeni kaynana" olan Ayşe Hanım, komşusu Penbe Hanım ve Ayşe Hanım'ın gelini hikâyenin şahıs kadrosunu oluşturur. Hikâyede gelin üzerinden moda, tesettür, nesil çatışması ve "yanlış batılılaşma" kavramları ön plana çıkar. Her şeyi gören ve bilen anlatıcıya sahip hikâyenin olay örgüsü oldukça basittir. Penbe Hanım, komşusu Ayşe Hanım'ın evine oturmaya gider. Saat epey geç olmasına rağmen gelin ortada yoktur. "Moda âşığı" olarak nitelendirdiği gelini ve yeni neslin Âkil, 1329: 74) .
"…. Bey Bugün kalbimde hissettiğim bir ârzû-yı şedîdle refikîniz …beyi çıldırasıya seviyorum. Binâenaleyh beni lütfen tatlîk ediniz… İşte kardeşim bu kısa mektupdur ki beni bir hafta içinde böyle tanınmaz bir hale getirdi. Binâenaleyh işte bu gün ben ol mel'ûneyi tatlîk ve o dâimâ aleyhinde bulunduğum tesettür-i nisvân hakkında da tanzîm eylediğim mühim bir lâyiha takdîm ve icrâ ettirmek için
Bu esnada moda aşığı olarak nitelendirdiği gelin uyanır ve yanlarından geçer. Oldukça geç bir vakitte uyanan gelinin ilk işinin yıkanmak olduğunu belirten kayınvalide, onun bu alışkanlığından, giyiminden ve bu durumun modernlik olarak telakki edilmesinden rahatsızlığını ifade eder (M. Âkil, 1329: 74-76 Âkil, İki Arşın Bir Çarşaf, 1329: 158) . Görüldüğü üzere yazar, dinin bir unsuru olarak gördüğü çarşaf ile vatanın düşmandan muhafazasını aynı düzlemde ele almaktadır. Onun zihninde bu iki husus birbirinden ayrılamayacak biçimdedir. Yazar, hikâye karakterlerini konuşturmak suretiyle, vatanın korunmasının dini muhafaza etmekle irtibatlı olduğunu ihsas ettirir. Hikâye, "Fransız Mağazalarından yayılan bu yeni usûl çarşafların halk arasında tepki toplaması İttihât ve Terakkî hükûmetine bir çarşaf nizamnâmesi" (Ceylan, 2009: 191) hazırlanmasını zorunlu kılan sosyal bir vakıayı da gözler önüne sermektedir.
İncelediğimiz iki hikayede tesettür meselesi ön plandadır. Bu mesele, el-Medâris'teki diğer yazılarda da karşımıza çıkar. Tesettür meselesi Kadınlar Dünyası isimli dergide yayımlanan "Hukûk-ı Nisvân" makalesi etrafında geniş bir biçimde işlenir. Kadınların sosyal hayatta yer almasına ve okutulmasına dair derginin genel kanaati, Yunus Fehmi'nin "Babamın Oğluna Nasîhati" başlığı taşıyan metninde ortaya konur. Avrupalı olmak ve ilerlemek-gelişmek-medeni olmak için tesettürün bir mani olmadığı; kadının tesettürlü bir şekilde de tiyatrolara, konferanslara kısacası sosyal hayata karışabileceği vurgulanır. Ancak öncelikle toplumun erkeklerinin eğitilmesi gerektiği belirtilir. Yüzde beşi okuma yazma bilen erkeklerin oranının yüzde seksenlere çıktıktan sonra kadınların (Yunus Fehmi, 1329: 272) . Bu örneklerde görüldüğü üzere söz konusu hikâyeler aracılığıyla, dergideki fikir ve mükanakaşaların edebî ürünlere tesiri olduğunu söyleyebiliriz.
"Gün Doğdu" imzasını taşıyan "Soluk Yapraklar" hikâyesi, köyde yaşayan Ahmet ve Havva isimli nişanlı gençleri konu edinir. Hikâyenin ilk kısımlarında uzun uzun köy tasvirlerine yer verildikten sonra Ahmet askere gider. Havva ise nişanlısının yolunu hasretle beklerken yedi ay içinde "kestane renkli gözleri bir parça daha" solar. Beş yılın ardından askerliğini bitiren Ahmet'in köyüne ve Havva'ya olan hasreti şu cümlelerle dile getirilir: (Gün Doğdu, Soluk Yaprak, 1329: 174) .
Ahmet'in babası, oğluyla birlikte köye yaklaşırken, geçen ay bir kızın öldüğünü ve "karşıdaki ulu selvinin dibine" gömüldüğünü söyler. Köye geldiklerinde kendisini bekleyenler ile hasret giderdikten sonra nişanlısını soran Ahmet, "Havva'yı arıyorsan?! Gelirken duasını okuduk" (Gün Doğdu, Soluk Yaprak, 1329: 174) cevabını alır. Bu hikâye iki sevgili üzerinden köy hayatının, köye dair tasvirlerin edebî bir metinde yer bulması bakımından dikkat çekicidir.
İncelediğimiz üç hikâye, teknik açıdan basit bir vaka etrafındaki şahıslardan müteşekkildir. "İki Arşın Bir Çarşaf", "Tesettür-i Nisvân Aleyhinde..," başlıklı hikâyelerde zaman, mekân tasvirleri ve şahıslara dair tahliller yer almaz. "Soluk Yapraklar" hikâyesinde ise ayrıntılı köy tasvirine yer verilir. Üç hikâyede de şahıslar tip özelliği gösterir. Bilhassa "İki Arşın Bir Çarşaf"daki gelin ve kayınvalide, birbirinin zıddı modernist ve gelenekçi tiplerin birer örneğidir. Tesettüre dair iki hikâyenin de tezli hikayeler olduğu aşikardır. Bu hikâyeler, bilhassa Kadınlar Dünyası dergisinde yer alan fikirlerin, edebî eser aracılığıyla yapılan eleştirisidir.
Makale el-Medâris dergisinde, devrin siyasî, sosyal, kültürel hayatına ve meselelerine dair makalelerin yanı sıra edebiyatın sınırlarına dâhil olan iki makale vardır. Bu makalelerin ikisi de şiirle ilgilidir. Bunlardan biri, Tevfik Fikret'in daha önce Servet-i Fünûn'da yayımlanmış olan "Lisan-ı Şi'r" başlığını taşıyan makalesidir. Makalede sorgulanan en önemli mesele, şairin "bir şive-i mümtaz belagati olduğu gibi alelumum şiirin de kendine has bir lisanı" olmasının doğal olup olmadığıdır. Tevfik Fikret, bu (Tevfik Fikret, 1329: 14) . "H. Nazım" imzasını kullanan Ahmet Reşit Rey'in "Şiir nedir?" başlıklı yazısı ise şiire dair hususiyetler hakkındadır. Şiirin tanımı ve özellikleri üzerinde duran H. Nazım'ın kanaatleri şöyledir: (Halil Zihni, 1329: 128) .
Şiir bahsinde işaret ettiğimiz tabiata dair unsurları kullanarak duygu ve düşüncelerin ifade bulması, bu metinde de karşımıza çıkar. Halil Zihni, ölüm mefhumunu ormanın sonbahahardaki halini tasvir ederek anlatır. Halil Fehmi'nin "Serâb-ı Afil" başlıklı denemesi, şahsî duyguların hâkim olduğu diğer metindir. Her iki denemede de yazarların ileriki yaşlarda duyduğu pişmanlık ve geçmişe özlem duygusu öne çıkar. (Tevfik, 1329: 125-127) .
İslamiyet'e hücum eden yazılara yönelik tepkiler, el-Medâris'te tenkit yazılarından edebî metinlere kadar uzanır. Daha önce sözünü ettiğimiz, İhsan Ali Rıza'nın "İctihâdçılara" ithaf ettiği şiiri de bunun bir göstergesidir.
el-Medaris, Kadınlar Dünyası dergisinde yayınlanan "Hukûk-ı Nisvân" makalesi etrafında gelişen tesettür ve kadınların eğitimi hakkındaki tartışmalara müdahil olmuştur. Fatıma imzalı "elMedâris Mecmua-i İslamiyesi Vasıtasıyla (Kadınlar Dünyası) Gazetesi Heyet-i Tahrîriyesinin (Hukuk-ı Nisvân) Makalelerine Cevap" başlıklı yazıda; örf, âdet, gelenek, görenek ve din açısından kadın-erkek arasında eşitliğin olmadığı savunulur (Fatıma, 1329: 22) . İlk feminist kadın derneği "Osmanlı Müdafaa-i Hukûk-ı Nisvân"ın yayın organı olan Kadınlar Dünyası'nda kadınların yaşadığı problemlere dair hikâyeler yer alır (Ceylan, 2009: 59 (Şehsuvarzâde Mehmed Behçet, 1329: 195) .
Bu eleştiriler "Vatan yahut Silistre" gibi millî tiyatro, millî piyes örneklerini akla getirir. Yazar vatanın hali sebebiyle tiyatro gibi salon eğlencelerinden uzak durulması gerektiğinin altını çizerken hamasî duyguları tetikleyecek millî piyeslerin mevcudiyetini göz ardı eder. Nitekim 31 Mart Vak'ası'nın, Trablusgarb ve Balkan savaşlarının oluşturduğu kötümser havayı dağıtmak amacıyla tiyatrolarda Osmanlı tarihinin parlak dönemlerinden oyunlar sahnelenir; dönemin siyasî meselelerini konu edinen tiyatrolar oynanmıştır (And, 1983: 273) .
Nesir Tefrikaları
el-Medâris'te "Menâkıb-ı İmâm-ı A'zam", Feridüddin Attâr'dan tercüme edilerek tefrika edilir. İkinci sayıdan başlayan bu tefrikalarda mütercimin adı anılmaz. İlk tefrikada dergâhtaki uzlet hayatı anlatılan İmam-ı A'zam, ikinci tefrikada gördüğü bir rüyayla ve bu rüyanın etrafındaki gelişmelerle tahkiye edilir. İmam-ı A'zam rüyasında, Hz. Peygamber'in kemiklerini toplar. Rüyanın tabirini sorduğu, "(…) ilm-i ta'bîrde mahâret hârikası olan küberâdan İbn-i Sîrîn'in ashâbından birisi" (İmzasız, 1329: 23) ilimde yüksek bir payeye erişeceğini muştular. Söz konusu tefrikanın devamının geleceği taahhüt edilmesine rağmen mâbadı yoktur.
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/17 Fall 2016 Nesir tefrikalarında değerlendireceğimiz diğer metinler arasında "Sahâif-i Tarihiyyeden bir Parça" genel başlığını taşıyan "Ali Efendi" alt başlıklı biyografi örneği anılabilir. Bunun yanı sıra dergide "Tefrika" başlığı altında "Latife" dizisine de yer verilir. Latife başlıklı metinler kısa bir vak'adan çıkarılan dersin mizahî bir üslupla tahkiyesidir.
Sonuç
Dinî-edebî muhtevaya sahip olan el-Medâris'te, hem klasik üslubun tesirini devam ettiren hem de yeni edebî formların tercih edildiği metinler bulunmaktadır. Bilhassa dergideki şiir örnekleri bu bakımdan dikkat çekicidir. Klasik şiirin hüviyetlerini haiz olan Farsça şiirler yanında belli bir konu etrafında gelişen, nazım şekli açısından yeni arayışların ürünü olan manzumeler de yer almıştır. Şiirler dinî, şahsî, sosyal, askerî muhtevaya sahiptir. Dinî muhtevalı şiirler, Allah'a dua, Peygamber'e övgü, İslamiyet'in savunulması ve Ramazan ayının hususiyetleri hakkındadır. Sosyal muhtevalı şiirlerde merhamet duygusu ve ölüm teması hâkimdir. Şahsî muhtevalı şiirlerde ise tabiata yöneliş söz konusudur. Siyasî şiirler, Osmanlı Devleti'nin mevcut durumuna dairdir. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu pek çok şiire konu olmuştur. Konu bakımından tespit edilen bu çeşitliliğin bir başka boyutu yazar kadrosunda görülmüştür. Nigar Hanım, Cenab Şehabeddin, Rıza Tevfik, İsmail Safa, Mehmet Akif gibi devrin şairlerinin daha önce farklı yerlerde yayınlanmış eserleri dergi sayfalarında münderiçtir.
el-Medâris nazım örneklerinde olduğu gibi nesir türlerinde de zengin bir muhtevaya sahiptir. Dergide yer alan iki mensur şiir örneğinde tabiata dair unsurlardan yola çıkılarak vatan mefhumu işlenmiştir. Bilhassa Balkan Savaşı'nın ve Edirne'nin Bulgar kuşatması altında kaldığı günlerin kederi tasvir edilmiştir.
Dergide küçük hikâye ve menakıbnâme başlıkları mevcuttur. Bu durum türler bakımdan derginin geniş bir yelpazeye sahip olduğunun göstergesidir. el-Medâris'teki hikâyelerde sosyal meseleler edebî metinlere yansımıştır. Tesettüre dair tartışmalara, köy hayatına ve askerlik şartlarına, hikâye kahramanlarının yaşantısı merkeze alınarak cevap verilmiştir.
Dergide edebiyatla ilgili iki makale vardır. Bunlardan biri Tevfik Fikret'in diğeri ise H. Nazım'ın şiir hakkındaki mülahazalarını konu almıştır. Fikret, şiirde üslubun önemine işaret etmiş, H. Nazım ise şiirin tanım ve kapsamı, vezin meseleleri üzerinde durmuştur. Deneme olarak vasıflandırabileceğimiz metinlerde, başta ölüm olmak üzere şahsî konular işlenmiştir. Edebî tenkide örnek olarak gösterilebilecek tek metinde, tiyatroların savaş zamanı oynanması eleştirilmiştir.
Anlaşıldığı üzere el-Medâris'in edebî muhtevasında, sosyal ve siyasî gelişmelerin tesiri görülmüştür. II. Meşrutiyet dönemi meseleleri dergideki; şiir, hikâye, mensur şiir, deneme ve tenkit metinlerinde karşımıza çıkmıştır. Dergide kimi zaman bir hikâye, hakkında yasa çıkarılacak derecede siyasî bir vak'aya dair kanaatlerin ifade edilmesine araç olmuştur. Kimi zaman ise bir şiir başka dergilerde yazılan makalelerin eleştirisi mahiyetindedir. Bu durum hem el-Medâris dergisinin yayınlandığı dönemin özelliklerini ne denli yansıttığını hem de edebî metinlerin devrin gündeminden ne derece etkilendiğini görmemiz açısından önem taşır. 
